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ҲАМКОРЛИК ПЕДАГОГИКАСИНИНГ УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ
ИНСОНПАРВАРЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ
Ўринова Феруза Ўлжаевна, ФарДУ доценти, педагогика фанлари номзоди
Усмонова Шахноза Ёқубжон қизи, ЖТВСБМИМТҚТ ва МОМФФ ўқитувчиси
Резюме:Мақолада узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикасининг
босқичма-босқич ўрганилиши ҳақида талқин қилинади.
Калит сўзлар:Ҳозирги пайтда инсонпарварлик педагогикаси тарбияланувчини
ўқув-тарбия жараëнининг фаол, онгли, тенг ҳуқуқли иштирокчиси ролида кўра оладиган,
ўз имкониятлари асосида ривожлантирувчи илмий-назарий тизим сифатида талқин
этилади
ГУМАНЕСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРТНЕРСКОЙ ПЕДОГОГИКИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уринова Феруза Альжаевна, доцент ФарГУ, кандидат педагогических наук
Усмонова Шахноза Якубжон Кизи, преподаватель JVVSIMDT и MOMF
Резюме В:статье отмечается об изучении сотруднической педагогики работников в
системе беспрерывного образования.
Ключие слово: В настоящее время педагогика гуманности в системе
расматрывается воспитуемного в роли системы, умеющие видеть активного, разумного,
равноправного участника в роли научно-теоретической системы, развивающееся на основе
возможности.
IN CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM HUMANISTIC CHARAKTERISTICS OF
PARTNERSHIP PEDOGOGY
Urinova Feruza Alzhaevna, Associate Professor of FarSU, Candidate of Pedagogical
Sciences
Usmonova Shakhnoza Yakubjon Qizi, teacher of JVVSIMDT and MOMF
Abstract:The article overviews the gradual study of corporative pedagogics in
continuous education system. At present, it is claimed that humanitarian pedagogics is the
scientific-theoritical system which can consider the learnes to be active , conscious,
identical and capable partipicants of teaching process.

Ҳамкорлик
педагогикасини
новатор-педагоглар
(Ш.А.Амонашвили,
С.Н.Лисенко, И.П.Волков, В.Ф.Шаталов, Е.Н.Ильин ва бошқалар) педагогик жараён
иштирокчилари (ўқитувчи ва ўқувчилар) ўртасида инсонпарварлик тамойилига
асосланган ўзаро муносабатлари ташкил этишини таъкидлаб ўтадилар. Ҳамкорлик
педагогикаси учун концептуал аҳамиятга эга қоидалар А.Авлоний, К.Д.Ушинский,
А.С.Макаренко,
В.А.Сухомлинский,
Ж.Ж.Руссо,
Я.Корчак,
К.Роджерс
ва
бошқаларнинг педагогик қарашларида ўз ифодасини топган. Педагогик ҳамкорлик
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ғоялари бугунги кунда педагогик технологиялар мазмунига сингдирилган ва “ХХI
аср таълими Концепцияси” асосини ташкил этади[1].
Инсонпарварлик педагогикаси замонавий тарбия назарияси ва амалиётида XX
асрнинг 50-йиллари охири–60-йилларининг бошларида АҚШда пайдо бўлган
йўналиш бўлиб ҳамкорлик педагогикаси билан узвий ва ўзаро алоқадордир.
Инсонпарварлик педагогикасининг фалсафий-ғоявий йўналганлиги педоцентризм
ғояларига яқин. Педоцентризм–тарбиявий концепция бўлиб, бунда оиланинг
қизиқишлари фақат болага қаратилади. Детоцентризм кўпроқ бир болали ва
тўлиқсиз оилалар учун хос. Инсонпарварлик педагогикасида тарбиянинг бош
мақсади шахснинг ўз-ўзини актуаллаштиришидир. Инсонпарварлик педагогикаси
эса янгича тарбиялаш ва “прогрессивизм” педоцентризми ғояларига яқинроқ.
Педагогдан у болани қандай бўлса шундайлигича қабул қилишни, унинг сезгиси ва
эҳтиёжларини ҳис этишни талаб этади. АҚШда у бошланғич, ўрта ва олий мактабда
ўқув курсларининг мазмунига ва қурилишига таъсир кўрсатади.
“Инсонпарварлик психологияси”нинг асосида ХХ асрнинг 50-йилларида
АҚШда бихевиоризм ва фрейдизмга қарши юзага келган ҳамда унинг асосида
тарбияланувчининг шахсий манфаатларини биринчи ўринга қўйиш ётади. Хусусан,
бу қараш вакиллари тасодифан юзага келадиган кичик гуруҳлардаги
машғулотларни афзал биладилар.
Инсонпарварлик таълимотининг асосчиларидан бири Карл Роджерсдир.
Ўзининг педагогик қарашларини К.Роджерс инсон хулқидаги ўзгаришлар асоси
сифатидаги унинг қобилиятлари шахсий тажрибаларга таянган ҳолда ўсади,
ривожланади ва ўргатилади, деб таъкидланган. Кимнидир ўзгартириш, унга тайёр
тажрибани узатиш керак эмас. Фақат унинг ривожланишига имкон берувчи
муҳитни яратиш мумкин. К.Роджерс бундай муҳитни яратишни “қулайлаштириш”
(ингл. facilitate) деб атайди[2].
Бугунги кунда бутун дунёда қулай муҳитни яратувчи ўқитувчиларни
фацилитатор деб аташади. Бундай муҳитни яратиш шарт-шароити тарбиячининг
билими ва интеллектига боғлиқ бўлмайди. Ундан фақат тарбияланувчини нимани
яхши кўриши, нимага қизиқиши, нима билан шуғулланишини аниқ белгилай олиш
талаб этилади. Фацилитаторнинг муҳим ҳиссиёти сифатида К.Роджерс эмпатия,
тарбияланувчи шахсига ижобий баҳо бериш, фацилитаторнинг тарбияланувчига
мувофиқлигини киритади. Фақат ана шундай шароитда шахс ўз хулқ-атворини
ўзгартириш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.
К.Роджерс анъанавий педагогиканинг қуйидаги қоидаларидан қониқиш ҳосил
қилмайди:
1. Ўқитувчи билимларни баён этади, ўқувчилар уларни ўзлаштиришга
ҳаракат қилади.
2. Дарс ва имтиҳонлар–таълимнинг асосий таркибий қисмлари. Дарс
билимларни шакллантириш шакли, имтиҳон эса эгалланган билимларнинг
даражасини аниқлайди.
3. Ўқитувчи бошқарувчи, таълим олувчилар эса унга бўйсунувчилар сифатида
акс этади.
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Бу билан боғлиқликда К. Роджерс таълимнинг икки турини ажратиб
кўрсатади: оддий билимлар, фактлар билан қуроллантирадиган ахборий ва таълим
олувчиларга уларнинг ўз-ўзини ўзгартириши ва ўз-ўзини ривожлантириши учун
зарурий, ҳақиқий билимлар берувчи аҳамиятли таълим.
Инсонни
шахс
сифатида шакллантирувчи таълим шахсга йўналтирилган ёки К. Роджерс фикрича,
аҳамиятли таълимдир.
Ўқитувчи ўз фаолиятида ўқувчиларининг ўз-ўзини тўла намоён эта олишига
таяниши зарур. Унинг ўқитиши ўқувчилар катта қизиқиш билан ҳал этадиган, ҳар
доим ҳам ўзи мустақил мураккаб вазиятлардан чиқиш йўлини топа олмайдиган,
ўқитувчининг ёрдамига таянадиган ва ижод қилишга такрорланмас истакни ҳосил
қиладиган ҳаётий муаммолар билан ўзаро ҳаракатга киришиши асосига қурилиши
керак. Ўқитувчининг роли ўқувчилар билан шундай шахсий ўзаро муносабатларни
ва юқорида тилга олинган тенденцияларни намоён бўлишига имкон берувчи
психологик муҳит ташкил этишда ўз аксини топади.
К.Роджерснинг
фикрича,
инсонни
концентрлайдиган
таълимнинг
натижаларини таълим муассасасидаги баҳолар билан баҳолаш мумкин бўлмайди.
Унинг мезонлари эгалланган билимларнинг миқдор ва ҳатто сифат кўрсаткичларида
эмас, аксинча бу ўзгаришлар шахсда, унинг ўсиши ва ривожланишида акс этади.
Уларга қуйидаги турдаги ўзгаришлар киради:
-инсон ўзини тўла идрок эта бошлайди;
-у кўпроқ ўзини ва ўз туйғуларини қабул қилади;
-кўпроқ ўзига ишонч ва автономен шаклланади;
-ўз олдига реал мақсадлар қўяди, ўзида комилликни кўради;
-унда инсоний қиёфа шаклланади;
-бошқа одамларни қабул қилиш ва тушуниш бошланади.
Бугунги кунда, инсонпарварлик педагогикаси ҳақида кўп гапирилмоқда ва
ҳар қандай педагогика маълум аниқ тарихий шароитларда шаклланади. Шу сабабли
у ҳақдаги мулоҳазалар, унга абстракт (мавҳум) инсонпарварлик ёки бошқа давр
мезонлари нуқтаи назаридан қараш уни “инсонпарвар” каби “инсонпарвар
бўлмаган” сифатида ҳам баҳолашни юзага келтириши мумкин. Педагогиканинг
илмийлиги, демак, унинг инсонийлиги ҳам унга хос бўлган бола шахси моҳиятини
тушуниш, уни ривожлантириш воситаларини мақсадга мувофиқ излаш даражаси
билан белгиланади. Ҳамма даврларда ҳам педагогиканинг ривожланиши инсон ва
жамиятнинг илғор талабларига мос келишга интилган. Одамлар ўртасидаги
муносабатларга, болаларга таъсир этиш ва улар билан ўзаро алоқаларда инсонга
қарши воситалар, усуллар ва методлар мавжудлиги бутунлай бошқа тушунчаларни
ифода этади. Буни педагогика эмас, балки болаларни тўла итоаткорлик ёки
ваҳшийлашиш ҳолатига киритиш борасида масъулиятни билмайдиган,
одамийликка зид тизим деб аташ мумкин.
Айтиб ўтилганларнинг барчаси педагогиканинг инсонпарварлиги ёки
инсонпарварликка зидлик муаммосининг аҳамияти ва қарама-қаршиликларини
аниқлаб олиш учун илм аҳлини қизиқтирадиган бир қатор масалаларни объектив
аниқлаб олишга мажбур этади.
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“Инсонпарварлик” тушунчаси моҳиятини, унинг турлари ва илмий
педагогика билан муносабатларини қандай талқин қилиш керак? “Фалсафа қомусий
луғат”да инсонпарварлик “Одамларга меҳр-муҳаббат билан қараш, уларни ҳурмат
қилиш, инсоннинг моддий фаровонлигини юксалтириш ва кишиларда юксак
маънавий фазилатларни ривожлантиришга ғамхўрлик қилиш ғоялари билан
суғорилган дунёқараш” сифатида қаралади. “Педагогик энциклопедик луғат”да эса,
инсонпарварлик шахс сифатида инсон, унинг эркин ривожланиши ва ўз
қобилиятларини намоён эта олишини қадрият сифатида қабул қилиш эканлиги
уқтирилади.
Кенг маънода инсонпарварлик–инсонни шахс сифатида қадрият деб
белгилайдиган, унинг эркинлик, бахтга бўлган ҳуқуқи, ўзининг қобилиятларини
намоён этиши ва ривожлантириши, ижтимоий институтларнинг баҳолаш
мезонларида инсон равнақини ҳисобга оладиган қарашларнинг тарихий ўзгарувчан
тизими, инсонийлик–одамлар орасида кутиладиган меъёрий муносабатдир.
Инсонпарварлик асосида яна инсоннинг чексиз имкониятлари ва унинг
комилликка доир интилишлари, ўз қобилиятлари, қарашларини эркин намоён
этишга доир шахс ҳуқуқини эътироф этиш турадиган, инсон равнақини ижтимоий
муносабатлар даражасини баҳолаш мезони сифатида тасдиқлайдиган дунёқараш
тамойили тарзида ҳам қаралади. Ҳозирги вактда мазкур тамойил педагогиканинг
асосий тамойилларидан бири сифатида шакллантирилди.
Зеро, инсонпарварлик дунёда инсонга энг олий қадрият сифатида қарашнинг
яхлит концепциясидир. Бу концепциянинг асоси–шахс қадр-қимматини ҳимоя
этиш, унинг озод, эркин ривожланишга бўлган ҳуқуқининг тан олиниши; бунинг
учун (ҳаётда, меҳнатда, ўқишда) мос қулай шарт-шароитлар яратишдан иборатдир.
Шунинг учун ҳам ҳозирги даврда таълимни инсонпарварлаштиришни унинг
таркибий кисмига киритиш зарур ва муҳим саналади. Лекин уни таълимнинг
таркибий қисмига киритиш учун фақат ўқув фанлари таркибидагина эмас, балки
инсоннинг қадр-қимматини юқори қўювчи ўзаро муносабатлар маданиятини
таркиб топтирувчи таълим муҳитини юзага чикаришни талаб этади.
Таълимни инсонпарварлаштириш – унинг мазмуни, тамойиллари, шакл ва
методларини янгилаш, уларнинг ўзаро алоқаси ва бирлигини таъминлаш орқали
шахсни ҳар томонлама шакллантириш ва ривожлантиришга йуналтиришдир.
Шахснинг ривожланиши ва ўқувчиларнинг ижтимоий аҳамиятга эга сифат ва
қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган таълимнинг инсонпарварлик
мазмунига яқинлашиш, уларни ҳаётда фаол иштирок этишга жалб этиш, унинг
билиш билан қўшилуви ва маданиятни ўзлаштириш жараёни сўнгги йилларда
сезиларли шаклланди. Мазкур йўналишда сўнгги йилларда тарбияланувчилар
онгидаги бўшлиқ, уларнинг хулқ-атворини ҳаддан ташқари қатъий белгилаш,
уларга қаттиқ таъсир этиш, танқидий фикрлаш тарзига эга бўлмаган қарашлардан
воз
кечиш
ёрдамида
кўплаб
инновациялар
йўналтирилди.
Бундай
ақидапарастликка қарама-қарши ўлароқ, миллий ва чет эл педагогикасида
тарбияланувчи шахсини ҳурмат қилишга йўналтирилган, унда мустақилликни
шакллантирувчи, тарбиячи ва тарбияланувчилар орасида инсонпарвар, ишончга
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асосланган муносабатларни таркиб топтириш
қоидаларидан фойдаланиш,
“таълимни инсонпарварлаштириш”, яъни инсонпарварлик тамойили юзага чиқади.
Бундай асосга қурилган таълим эса, шахсга йўналтирилган таълим деб номланади.
Таълимни инсонпарварлаштириш энг умумий маънода, таълим жараёни
иштирокчиларининг муносабатларини авторитар педагогик мулоқот услубидан
демократик мулоқот услубига алмаштириш асосига ташкил этилиши билан
тавсифланади. Бунда асосийси–тарбияланувчи шахсига ҳурмат ва таълим мазмунида
ижтимоий тажриба тарзида олинган инсоният маданияти билан таништириш
йўлида унинг маънавий имкониятини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.
Таълим жараёнининг моҳияти ижтимоий тажрибани мақсадга йўналтирилган
тарзда шахсий тажрибага алмаштириш ёки шахсий ва ижтимоий тажрибани
қўшилишида намоён бўлади.
Таълимни инсонпарварлаштириш унинг етакчи тенденцияси сифатида
таълимни инсонга қаратиш, унинг индивидуаллигини намоён бўлиши ва
ривожланиши учун шароит яратишни ифодалайди. У инсонни юқори эҳтиёжлари:
ўз-ўзини намоён этиш, ўз-ўзини реализациялаш, маънавий, ижтимоий ва касбий
шаклланишида максимал даражада қониқишга йўналтирилган ўз ноёблигини
йўқотиш, ҳаёт, табиат дунёси ва маданиятдан бегоналашиб кетиш хавфидан
ҳимояланишга чақиради.
Узлуксиз таълим тизимининг инсонпарварлашуви–узлуксиз таълим
назарияси ва амалиётини тавсиф этувчи, дунёқарашга оид қоидалар ва тамойиллар
йиғиндиси сифатида инсонпарварликка асосланувчи, инсон қадр-қиммати ва
ҳуқуқига ҳурмат, унинг тақдири ва ҳар томонлама ривожланишига ғамхўрликни акс
эттирувчи, бундан ташқари одамлар орасида ҳақиқий инсонпарвар муносабатлар:
ўзаро бир-бирини тушуниш, ўзаро ҳурмат, биргаликдаги ҳамкорлик, ўзаро ёрдам
кабиларни таркиб топтириш зарурлигини таъкидловчи тушунчадир. Бошқача
айтганда, таълим жараёни марказида таълим олувчи шахсини қарор топтириш.
Ўқув-тарбия жараёнини инсонпарварлаштиришни авторитар педагогиканинг
шахсга педагогик таъсирини бекор қилиш, шахсга йўналтирилган педагогикага
ўтиш тарзида педагог ва таълим олувчилар ўртасида меъёрий инсоний
муносабатларни таркиб топтириш билан фарқ қилиши, таълим олувчиларнинг
шахсий эркинлиги ва фаолиятида ҳақиқий аҳамият касб этиш сифатида тушуниш
лозим.
Инсонпарварлик нуқтаи назаридан таълим ва тарбиянинг туб мақсади
шундаки, ҳар бир тарбияланувчи билиш ва мулоқот фаолиятининг тўла ҳуқуқли
субъекти,
ташаббускор
шахс
бўла
олади.
Ўқув-тарбия
жараёнининг
инсонпарварлаштиришнинг ўлчови қанчалик бу жараён шахснинг ўз-ўзини
реализациялаши учун шароит яратганлиги, ундаги табиий лаёқатни юзага
чиқарганлиги, унинг эркинлик, ташаббускорлик ва ижодкорлик қобилиятлари
билан белгиланади.
Таълимнинг инсонпарварликка йўналтирилганлигининг натижаси сифатида
биргаликда қайғуришга қобилиятли, эркинликка тайёргарлик, инсонпарварликка
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йўналтирилган танлов ва индивидуал интеллектуал салоҳиятга эга шахснинг
шаклланишида намоён бўлади.
Педагогик жараённи инсонпарварлаштиришнинг умумий масалаларини
таҳлил қилиб, А.А.Мелик-Пашаев уни амалга оширишнинг йўлларидан бири
“қандайдир фан доирасида кучни сарфлашда эмас, турли билим соҳалари,
маданият, атроф-борлиқдан машғулот учун маълумот эркин танлаб олинадиган ва
умумий тарзда педагогик вазифаларни бирлаштирадиган” таълим мазмунини қайта
ташкил этишда акс этади, деб таъкидлаб ўтади. А.А.Мелик-Пашаев ёшларда “Мен”
туйғусининг катта имкониятларига ишонч уйғота оладиган педагогнинг
мавжудлигини инсонпарварлаштиришнинг иккинчи йўли, деб ҳисоблайди[3].
Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги вақтда инсонпарварлик педагогикаси
тарбияланувчини ўқув-тарбия жараёнининг фаол, онгли, тенг ҳуқуқли иштирокчиси
ролида кўра оладиган, ўз имкониятлари асосида ривожлантирилувчи илмий
назарий тизим сифатида талқин этилади.
References:
1. Pedagogika. // M.X.Toxtaxodjaevaning umumiy tahriri ostida. – T.: Iqtisod-Moliya,
2008.–B.78.
2. Rodjers K. K nauke o lichnosti// Istoriya zarubejnoy psixologii.–Teksti.–M.: Izd-vo
MGU, 1996.–S.253- 257.
3. Melik-Pashaev A.A. Gumanizatsiya obrazovaniya: problemi i vozmojnosti // Voprosi
psixologii.–1995.-№5.–S.89-90.

322

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

МУНДАРИЖА
ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ
01.00.00

1
2
3

4

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
1Visual c# da razryadli operatsiyalar.
Temirov O.M………………………………………………………………………………………
Java dasturlash tilida abstrakt sinflar
Holmirzayev H.E………………………………………………………………………………….
Ўнг томони номаълум ва коэффициенти узулишга эга бўлган биринчи тартибли
чизиқли оддий дифференциал тенглама учун масалалар
Тиллабаева Г.И……………………………………………………………………………….......
Mаtеmаtikа dаrslаridа muаmmоli tа’lim

3
6

10

Alixanov O.O…………………………………………………………………………………........ 15
5 О некоторых задачах теории одномерной бифуркации
Тухтасинов М,Кушақов Х.Ш …………………………………………………………………... 20
КИМЁ ФАНЛАРИ
02.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CHEMICAL SCIENCES
6 Карбоксиметилцеллюлоза: олиниши, айрим физик – кимёвий хоссалари,
ишлатилиши (обзор)
Сайпиев Т.С………………………………………………………………………………………. 27
7 N-vinilpirrolidon asosida suvda eruvchan sopolimerlar sintez qilish va ular
makromolekulalarining kompozitsion tuzilishini o‘rganish
Toshmatov Y.R., Dexqonov R.S.,Boydedayev. A.A………………………………………........ 39
БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
03.00.00
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
BIOLOGICAL SCIENCES
8 Far1 Related Sequence (FRS) генлар оилас ининг вакили frs10 генни g.hirsutum
туридаги функсясини рнки технологияси ёрдамида ўрганиш.
Усманов Д.Э, Буриев З.Т, Абдукаримов Ш.С, Собиров Б.М, Мухторов А. Т………….. 46
9 Кўҳитанг тизмаси флораси таркибидаги ziziphora l. туркуми турларининг
биоэкологияси
Ибрагимов А.Ж,Батошов А.Р,Каримов Б.А,Мирзаев С.И ………………………………. 50
05.00.00

TEXNIKA ФАНЛАРИ
ТЕХНИИЧЕСКИЕ НАУКИ
TECHNICAL SCIENCES

10 Интернет самарали коммуникация канали сифатида
Бекназаров К.Т………………………………………………………………………………........
07.00.00

ТАРИХ ФАНЛАРИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
HISTORICAL SCIENCES
323

54

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

11 XX asrning 60-80-yillarida namangan viloyati xalq ta’limi tizimi: muammolar va
yutuqlar
Mamasaidov L. P………………………………………………………………………………….
ФАЛСАФА ФАНЛАРИ
09.00.00
ФИЛОСОФКИЕ НАУКИ
PHILOSOPHICAL SCIENCES
12 Tarixiy taraqqiyotda ayollarning o’rni
Mamatov O.V………………………………………………………………………………….......
13 Миллий байрамларда санъат турларининг ифодаси
Шадиметова Г.М ............................................................................................................................
14 Замонавий санъатларда янги эстетик мезонларнинг вужудга келиши
Кадирова Д.С………………………………………………………………………………….….
15 Мақом куйларининг фалсафий-эстетик моҳияти
Нуруллаева З.С…………………………………………………………………………………...
16 Ахборот медиамаданияти трансформацияси ва глобаллашуви
Кодиров Н.М……………………………………………………………………………………..
17 Ренессанс даври мутафаккирлари оилавий муносабатларда поклик ва гўзаллик
ҳақида
Хандамова М………………………………………………………………………………….......
18 Полифункционаллик халқ қабулхоналарининнг ўзига хос хусусияти сифатида
Айтбоев М.Ю……………………………………………………………………………………..
19 Оиланинг жамиятдаги роли ва ижтимоий функциялари
Абдуллаева Н……………………………………………………………………………………..
20 Инновация фалсафасининг ижтимоий функционал хусусиятлари
Ходжаев С.Б……………………………………………………………………………………….
21 Боҳарзий ва унинг вақф ерлари
Норова М.Ф .....................................................................................................................................
22 Туркистон “Янги усул” мактабларида таълим жараёнининг ташкил этилиши ва
ундаги гендер муаммолари
Намазова Ю.М................................................................................................................................
23 Аҳмад Заки Валидийнинг тарих фалсафаси
Хужаев М.И……………………………………………………………………………………….

24

25
26
27

60

64
67
72
78
83

93
99
103
108
113

121
126

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00
PHILOLOGICAL SCIENCES
The Role of stylistics in linguistics and literature
Umrzaqov I. I…………………………………………………………………………………........ 133
Девону Луғотит Турк” асарида қўлланган шахс номлари гуруҳига оид
лексемаларнинг семантик хусусиятлари
Розикова Г.З………………………………………………………………………………………. 136
O‘zbek tiliga o’zlashgan arabcha leksemalar va ularning badiiy asarlarda qo’llanilishi
Rahmatullayev.Y………………………………………………………………………………...... 142
Замонавий таълим тизимида касбий компетентликни модуллаштиришмоҳияти
324

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

Абдиева С.М…………………………………………………………………………………........

146

28 Qo’shma gaplarda shakl va mazmun
29

30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Ahmedova N.Sh…………………………………………………………………………………...
Краткий обзор по историю изучения терминов родства в узбекских и английских
языках
Каримова В……………………………………………………………………………………......
O‘zbek adabiy tili uslublarining shakllanishi
Babaxanova D.A…………………………………………………………………………………...
Йўл мотиви ҳақида
Қўчқаров О……………………………………………………………………………………….
Жаҳон тилшунослигида диний функционал услубнинг ўрганилиши
Юсупова Ш.Т……………………………………………………………………………………...
Жек лондоннинг исёнчи асаридаги воқеаликни тасвирлаш хусусиятлари
Najmiddinov J,Bahodirov A……………………………………………………………………...
Johann Wolfgang Gyotening “Yosh Verterning iztiroblari”romanida poetonimlar talqini
Bozorova R.Sh..................................................................................................................................
“Алпомиш” библионими ва бош тимсол исми, лақаби хусусида
Улуқов Н, Юнусова Б……………………………………………………………………………
Наманган қипчоқ шевалари ва этнослараро жараёнлар
Дарвишов И.Ў…………………………………………………………………………………….
Grammatik ko‘rsatkichlarning o‘zlashtirilishida aniqlik darajasi
(O‘zbek tilini o‘rganayotgan koreyslar misolida)
Saidaxmedova O.I…………………………………………………………………………….......
Перевод понятий означающие национальных конвенций, традиций и обряд
Самандаров . Ш.С…………………………………………………………………………..........
Принцип вежливости в речевом общении.
Саидова М.Ш,Холматова Г.И……………………………………………………………….....
Адабиёт ва прагматика

151

156
163
169
173
179
182
186
190

197
202
205

Раҳимов У.Э,Махаммаджлонов Н.Д………………………………………………………….. 209
41 Хикматли сўзлар таржимасида қофияни сақлаш
Абдуллажанов А, Мамадалиев Э…………………………………………………………….. 214
ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
11.00.00
GEOGRAPHICAL SCIENCES
42 Фарғона водийси дарёлари оқимининг иқлим илишига реакцияси
Солиев И.Р., Ғуломжонов Д…………………………………………………………………… 219
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00
PEDAGOGICAL SCIENCES
43 Готовность будищих педогогов как основной фактор успешности инклюззивного
образования
Сатторов М,А……………………………………………………………………………………..
325

225

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

44 Педагогик стратегия - олий таълим муассасаси битирувчисининг
рақобатбардошлигини шакллантиришнинг концептуал асоси
Эргашев Б.Б……………………………………………………………………………………….
45 Таълимда ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиш
афзалликлари
Ниязова Н.А………………………………………………………………………………………
46 Олий таълим муассасалари ўқув-тарбия жараёнида фанларичра ва фанлараро
интеграциясини таъминлашнинг педагогик-психологик масалалари
Жуманов А.А……………………………………………………………………………………...
47 Мактабгача таълим ташкилотларини инновацион ривожлантириш муаммолари
Абдуназарова Н.Ф, Хамдамова М.Т, Парманов Ж.А……………………………………….
48 Физика ўқитувчиларининг таьлимга инновацион ёндашуви
Бекназаров З.Ф................................................................................................................................
49 Тухника йўналишиндаги мутахассис компетентлигининг модели
Даминов О.О...................................................................................................................................
50 Олий таълим муассасаларида замонавий инновацион технологияларини
қўллашнинг ўзига хослиги ва хусусиятлари
Исмаилова З.К, Химматалиев Д.О…………………………………………………………….
51 To actual directions of development of export of fruit and vegetable products in
Uzbekistan
Avulchaeva F…………………………………………………………………………………........
52 The significance of cultural awareness in second language learners’ classroom
Umirzakova D.A…………………………………………………………………………………..
53 Boshlang’ich sinf o’quvchilarini kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo’llari
Jo’rayeva T.U,Shamirova Y.K ……………………………………………………………………
54 Role of peer observation in foreign language teaching
Jalolov Sherali, Botirova Z.X……………………………………………………………………...
55 Ingliz tilni o’rgatishda mnemonik usullardan foydalanish
Yunusova Y.B………………………………………………………………………………….......
56 Талаба ёшлар соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласига қадрият
сифатида қарашни тарбиялаш муаммолари
Назаров А.Т……………………………………………………………………………………….
57 “Oлий тaълим муaссaсaлaри ўқув–жисмоний машғулотлар жaрaёнини
тaшкиллaштиришдa blended learning кoнцепциясидaн фoйдaлaниш oрқaли
тaълим сифaтини oшириш”
Махкамов А.Ю………………………………………………………………………………........
58 Ўқувчиларнинг геометриядан ўқув фаолиятини фузионизм ғояси асосида
такомиллаштириш йўллари
Ғойибназарова Г.Н, Джураева Ш.К…………………………………………………………...
59 Мактабгача таълим муассасаларини сифат жиҳатдан такомиллаштириш
Ибрагимова Г.Н……………………………………………………………………………..
60 8-синф физика курсининг “электр заряд. электр майдон” бобини ўқитиш
Зохидов И.О, Каримова Р.К, Умаров А.О……………………………………………..
326

229

234

237
242
245
250

257

261
264
268
274
278

281

284

288
293
298

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

61 Таркибида сирт фаол модда тутган учкарбамид хлорат натрий
дефолиантини олиш жараёнини ўрганиш
Умиров Ф.Э, Худойбердиев Ф.И, Номозова Г.Р, Закиров Б.С ……………………..
62 Ижтимоий-эмоционал кўникмалар шаклланишининг педагогик-психологик
омиллари
Раҳимова М.А………………………………………………………………………………..
63 Ҳамкорлик педагогикасининг узлуксиз таълим тизимидаги
инсонпарварлашув хусусиятлари
Ўринова Ф.Ў, Усмонова Ш.Ё………………………………………………………………
64 Чақириққача ҳарбий таълим бўйича мутахассисларни шакллантиришнинг
долзарб масалалари
Хасанов А.Т, Юсупов Т.Т…………………………………………………………………..
65 Мобиллик-олий педагогик таълимни модернизация қилиш сифатида
Эшназарова М.Ю……………………………………………………………………………
66 Бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларида касбий муҳим сифатларни
шакллантириш педагогик жиҳатлари
Қодиров М.М………………………………………………………………………………...
67 Бошланғич таълимда прагматик ёндашув асосида матн ўқишнинг ўзига хос
хусусиятлари
Йўлдашева Д, Буважонова М...................................................................................
68 Бошланғич таълимда интеграциялашган ўқитишнинг аҳамияти
РустамоваД............................................................................................................... ...
69 Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларни нутқ маданиятини шакллантиришда
китоб ва унинг ахамияти
Ўринова Ф, Сидикова З.............................................................................................
70 Технология использование метода кейс-стади при изучении компьютерной
графики.
Отабаева Ф.Т………………………………………………………………………………….
71 Pedagogik tajribalarni to’plash va ommalashtirish tizimi
Mo’minova G, Insapova G,…………………………………………………………………
72 Талабаларнинг мустақил таълим фаолиятини ривожлантириш - ўқув
жараёнининг асоси
Мўминов З.О…………………………………………………………………………………
73 Innovatsiya ta'limning muhim elementidir.
Madaminov F.Sh……………………………………………………………………………..
74 Intellektual kompyuter o`yinlari yordamida individual matematik ta`limni
yo`lga qo`yish
Najmiddinova . H.Y………………………………………………………………………….
75 Футболчиларни эмоционал ҳолатларини аниқлашнинг методик хусусиятлари
Сатиев Ш.К ……………………………………………………………………………………….
76 Бўлажак ўқитувчиларнинг мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантириш
моделини такомиллаштириш.
Қамбаров М.М …………………………………………………………………………………...
327

303

311

317

323
327

332

338
341

344

348
355

359
367

373
378

384

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 12-сон

77 Содержание и структура учебников по методике обучения языкам
Габдулхаков, Фарид Ахунович…………………………………………………………………
ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
19.00.00
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
78 Оилада болаларнинг ижтимоий- ахлоқий сифатларини шакллантириш омиллари
Ортиқова З.Н..................................................................................................................................
СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
22.00.00
SOCIOLOGICAL SCIENCES

391

395

79 Маънавий тарбия ва тарихий онг
Махкамов Қ.О…………………………………………………………………………………...... 398

328

